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ABSTRAKT
Procesi i tranzicionit që filloi ne vitet e 90- ta te shekullit XX, shkaktoi rënien e sistemit
socialist në Evropën Qendrore dhe Lindore. Shpërbërja e RFSJ, dhe futja e Kosovës ne
administrimin e dhunshëm te Serbisë e ka shkatërruar sistemin ekonomik dhe atë bankar edhe
ashtu të pa qëndrueshëm që e kishte Kosova në kuadër te ish shtetit Jugosllav. Sistemi bankar
në Kosovë gjatë viteve të fundit është transformuar krejtësisht, i drejtuar nga sistemi bankar
me pronësi shtetërore ne ish Jugosllavi, në një sistem bankar me pronësi private pas çlirimit.
Privatizimi i sistemit bankar në Kosovë si pjesë e paketës së masave të ndërmarra nga politika
e qeverive në 11 vjeteshin e kaluar, kishte për qëllim të fuqizonte sistemin financiar, të
pakësonte mundësinë për kriza të ardhshme dhe të rriste efiçiencën e ekonomisë. Në të njëjtën
kohë, si rrjedhojë e zhvillimit të saj ekonomik, Kosova po përgatitet të integrohet tërësisht
në ekonominë botërore dhe në tregjet financiare ndërkombëtare. Ndër aspektet tjera të
reformës që duhet zbatuar është reforma ekonomike, e cila do te përfshinte një ndryshim
rrënjësor nga sistemi jo efikas i centralizuar, në një sistem aktuale ne kushtet e biznesit të
tregut, i cili do ti largojë reflektimet negative në të gjitha sferat e jetës ekonomike te cilat ne
një mënyrë kanë shkaktuar një krizë të madhe ekonomike dhe kolaps ekonomik. Me
reformimin e përgjithshme te sistemit ekonomike, si tendencë me e shfaqur në fuqizimin e
sistemit financiar, është paraqit transformimi i sistemit bankar, i cili ka marrë krejtësisht
elemente të reja dhe ka arritur një zhvillim te shpejtë. Për shkak te shumë mangësive
institucionale dhe ndikimit të madh të lobit bankar, bankat tregtare e kanë ndryshuar
aktivitetin e tyre burimor, dhe në vend të kryerjes së aktiviteteve të ndërmjetësit financiar
midis kursimeve dhe rritjen e kapitalit, ato janë shndërruar në instrument të lobimit të madh
bankar në mënyrë që të fitojnë fitime sa ma të mëdha. Funksionimi i mirë i sistemit bankar
është një faktor i rëndësishëm për kanalizimin e fondeve në ekonomi në mënyrë efikase dhe
për rritjen e ndërmjetësimit bankar. Nxitja e konkurrencës në sistemin bankar është një tjetër
faktor, që ndikon në ofrimin e shërbimeve sa më të mira për klientët, që siguron përdorimin
e teknologjisë së re bankare, prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të reja, uljen e kostos
të shërbimit bankar etj. Kjo i shërben afrimit të klientëve me bankat. Kjo i ndihmon bankat
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të rrisin klientelën e tyre dhe të kenë më tepër hapësira për zgjerim aktiviteti dhe rritje
fitimesh dhe njëkohësisht do te ndihmojnë zhvillimin ekonomik te vendit.
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1.HYRJE
Sistemi bankar në Republikën e Kosovës është i ri. Funksionimi i këtij sistemi filloi një vit
mbas përfundimit të luftës. Mbase 90% të aseteve të bankave kryesisht janë të kapitalit të
huaj. Përveç Bankës Qendrore funksionojnë edhe tetë banka komerciale, në të cilën vetëm
dy prej tyre janë me kapital vendor. Produktet kryesore të domosdoshme për një institucion
financiar, për t`i përmbushur kushtet për të qenë bankë, janë punët e depozitave dhe të
kredive, si dhe produktet e shërbimet e tjera e që në kohët e fundit janë duke u shtuar. Gjatë
funksionimit të sistemit bankar kemi një zhvillim të hovshëm të depozitave dhe të kredive.
Veprimtaria e bankave në Republikën e Kosovës është e përcaktuar dhe e rregulluar me aktin
e themelimit të tyre. Marrë në përgjithësisistemi bankar është shumë i ngjashëm me sistemin
bankar në shtetet në tranzicion. Karakteristikë e politikës ekonomik e me këtë edhe të
zhvillimit ekonomik të vendit, përveç formave të ndryshme të arriturave, është edhe duke u
shpërndarë kredi për klientët, për bizneset dhe për qytetarë të ndryshëm në sasi dhe afate të
ndryshme nga bankat komerciale.
Që nga fillimi i funksionimit të veprimit të bankave komerciale, që është një periudhë mbi
10 vjeçare, prapëseprapë në treg dominojnë norma të larta të interesit për kreditë, që në një
masë është barrë për subjektet ekonomike e me këtë edhe për ekonominë në përgjithësi.
Shikuar nga aspekti i zhvillimit dhe funksionimit të këtij sistemi, si dhe të nevojave dhe
kërkesave të mëdha të ekonomisë për këto institucione, kuptojmë se sistemi bankar në
Kosovë ende nuk është i zhvilluar aq sa duhet.
Aktiviteti bankar përfshin në radhë të parë pranimin e depozitave të individëve, firmave e të
tjera. Së dyti, aktiviteti bankar përfshin dhënien e huave firmave dhe individëve që kanë
nevojë për to. Për këtë shërbim banka kërkon interes, i cili është më i lartë se interesi që ajo
jep për depozitat. Bankat komerciale sikurse edhe bizneset e tjera për objektiv të tyre kanë
fitimin. Fitimin e bankave e përbën diferenca apo dallimi midis të ardhurave dhe
shpenzimeve të cilat realizohen. Në të gjitha shtetet sistemi bankar funksionon në dy nivele.
Niveli i parë identifikohet me funksionimin e bankës qendrore ndërsa niveli i dytë me
funksionimin e të gjitha bankave të tjera.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURES
Një pasqyrim i plotë, i gjerë dhe i thelluar i literaturës është trajtuar në këtë studim duke u
bazuar në literaturat e lëndëve që kanë të bëjnë me bankat, menaxhmentin, kërkim
marketingu, metodat e kërkimit shkencor si dhe shumë artikuj shkencor në fushën e
marketingut dhe atë të online banking permes telefonave celular. Gjithashtu, janë mbledhur
të dhënat dytësore, të cilat janë përdorur në funksion të informacionit shtesë dhe të nevojshëm
në këtë studim. Për mbledhjen e të dhënave dytësore, jam përqëndruar në botimet si: revista
ekonomike, gazeta, informacione në internet etj.
Kanalet e shpërndarjes bankare, tashmë prej disa vitesh, po kalojnë një fazë sfidash dhe
ndryshimesh thelbësore. Kjo dëshmohet më se miri nga shtimi i kanaleve të reja, të njohura
ndryshe si kanale alternative, ndër të cilat, si një risi në fushën e “internet banking”, mund të
përmendim “mobile banking”. Konkurrenca në rritje në industrinë bankare ka sjellë në
vëmendjen e drejtuesve, adoptimin e politikave diferencuese dhe inovative në ofrimin e
shërbimeve, ku një rol të rëndësishëm merr zhvillimi i strukturave të përshtatshme të
shpërndarjes. Produkti bankar, duke mos qenë një e mirë materiale, nuk mund të jetë subjekt
i politikave standarde të diferencimit, të cilat janë të zbatueshme për cdo të mirë materiale që
tregtohet në treg dhe që lehtësisht mund të sjellë në vëmendjen e konsumatorit karakteristikat
fizike të saj. Pra, lind nevoja e zbatimit të një mënyre të veçantë për diferencimin e ofertës
së produkteve, duke e parë shpërndarjen si elementin kryesor, determinues dhe strategjik për
bankën. (Nicoletti, 2014).
Teknologji, aksesueshmeri dhe organizim: janë këto elementët kryesorë që mundësojnë
diferencimin e ofertës, element këto të cilët, në sajë të investimit në sistemet e ofrimit të
sherbimeve, i mundësojnë klientëve përdorimin e shërbimeve të ndryshme bankare.
Teknologjia, në veçanti, është variabli që i paraprin proceseve inovative të produkteve dhe të
shpërndarjes.

Thënë

ndryshe,

zhvillimet

teknologjike

lidhen

jo

vetëm

me

produktin/shërbimin në kuptimin e ngushtë të fjalës, por edhe me procesin e prodhimit apo
shërbimit të produkteve bankare (Nicoletti, 2014). Në sajë të teknologjisë, janë ndryshuar
edhe marrëdhëniet dhe elementët që bashkëveprojnë në një sistem tradicional të ofrimit të
shërbimit. Mjafton të mendojmë, psh. një pagesë që mund të kryhet në sportelin e një banke
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apo nëpërmjet një transferte elektronike të parave jashtë ambjenteve të bankës, madje direkt
nga shtëpia, nga zyra, apo në lëvizje e sipër nëpërmjet një telefoni celular. Pra, vendi i ofrimit
të shërbimit, procedurat operacionale dhe komunikimi klient-bankë, ndryshojnë krejtësisht
nga një formë e ofrimit të shërbimit në tjetrën. Teknologjia informatike tashmë është
shndërruar, nga një instrument për administrimin e të dhënave, në një instrument për
përdorim direkt nga klientela. Si rrjedhojë, është e rëndësishme të vihet theksi tek
teknologjia, jo vetëm si një instrument në shërbim të racionalizimit të procedurave në
funksion të reduktimit të kostove, por edhe si një faktor kyc për diferencimin dhe novacionet
e produktit dhe procesit të ofrimit të tij, në funksion të avantazhit konkurrues (Krishnan,
2014).
Bankat, për të manaxhuar në mënyrë më inovative raportin me tregun, tashmë kanë zhvilluar
strategji shpërndarjeje që lidhen ngushtësisht me karakteristikat e produktit/ shërbimit të
ofruar, që nënkupton një organizim të integruar shumëkanalesh apo shumëllojshmëri
aksesimi, në funksion të klientelës që shërbimi/produkti synon.

2.1 Sistemi bankar ne Kosovë

Sistemi bankar i Kosovës përbëhet nga banka qendrore (Banka Qendrore e Kosovës), bankat
komerciale dhe institucionet mikrofinanciare. Struktura institucionale ështëe larmishme si:
Banka

Komerciale,

Kompani

tё

Sigurimit,

Fonde

tё

Pensioneve,

Institucione

Mikrofinanciare, Asociacione Kreditore dhe Institucione Financiare jo bankare, tё licencuara
dhe tё mbikqyruna nga BQK. Bankat komerciale kryejnë veprimtaritë e tyre në mënyrë të
pavarur, përfitim në parimet e aftësisë se pagesës, rentabilitetit dhe të sigurojnë likuiditetin.
Sistemi bankar i Kosovës përbëhet nga banka komerciale me kapital privat të huaj e të
përbashkët dhe me kapital privat te përbashkët vendor. Në dhjete vitet e kaluara, bankat
komerciale janë ballafaquar me një sërë problemesh. Karakteristikë ka qenë shkalla e ulët e
ndërmjetësimit të tyre dhe marrëdhënie të kufizuara me klientët (biznese e individë) Banka
Qendrore e Republikës së Kosovës është institucioni financiar kryesor i vendit, e cila punon
në përputhje me Ligjet ne fuqi, përBankën Qendrore të Republikës së Kosovës, te miratuara
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nga Kuvendi i Kosovës. (BQK, 2017)Bankat e nivelit të dytë janë bankat komerciale, të cilat
të cilat ekzekutojnë politikat dhe shërbimet e sistemit financiar. Banka komerciale në Kosovë
janë:
➢ Banka për Biznes
➢ Banka Ekonomike,
➢ ProCredit Banka,
➢ Raiffeisen Banka,
➢ Banka Kombëtare Tregtare e Shqipërisë - Dega në Kosovë,
➢ TEB Banka,
➢ Banka Komerciale e Beogradit Dega në Mitrovicë, dhe
➢ NLB Prishtina.

Bankat komerciale në Kosovë ofrojnë produkte dhe shërbime të ndryshme, e ndër më të
rëndësishmet janë:
➢ llogarite bankare,
➢ transferet e parave,
➢ depozitat me interes,
➢ kredi të ndryshme,
➢ kartelat bankare,
➢ interneti bankar etj.

Në vijim, do paraqes shkurtimisht funksionet kryesore të Sistemit Bankar:

Banka është një ndërmjetës financiar. Ajo grumbullon depozita nga një numër i madh
personash dhe i jep këto depozita hua. Në këtë këndvështrim, esenca e biznesit bankar është
përpunimi i informacionit për të lehtësuar këtë fluks monetar dhe për të rezultuar
fitimprurëse. Bankat realizojnë një vëllim të madh pagesash në ekonomi, për llogari të
firmave apo individëve. Në mungesë të bankave, pjesa më e madhe e pagesave do të bëhej
me cash, me gjithë mangësitë e theksuara që shfaq një sistem i tillë. (Mitra, 2001).
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Bankat tregtare janë esenciale për transmetimin e politikës monetare në ekonomi. Këto banka
janë hallka e parë e zinxhirit të mekanizmit tëtransmetimit. Mungesa e tyre do ta bënte të
pamundur ndikimin eautoriteteve në ekonomi; kjo e fundit do të zhvillohej me luhatje, duke
ulur ritmin e zhvillimit.
Banka qendrore - Banka qendrore është banka kryesore në sistemin financiar të vendit e cila
i rregullon marrëdhëniet monetare dhe kreditore të një vendi. Karakteristikë e veçantë e
bankës qendrore është se qëllimi i veprimtarisë nuk është fitimi, gjë që dallohet prej bankave
dhe institucioneve të tjera. Banka qendrore në të shumtën e rasteve e mbajnë emrin e shtetit
të vet, p. sh. “Banka Qendrore e Kosovës”, “Bank of England”, “Banque de France”. etj.
Banka qendrore i kryen këto punë më rëndësi, të cilat rrjedhin prej këtyre funksioneve:
➢ Të drejtën e emisionit të parave (kartëmonedhave dhe monedhave) dhe të kredisë.
➢ Ka të drejtë të bëjë emisionin e parave, të cilat paraqesin mjetin ligjor të pagesës në
një vendi.
➢ Bënë furnizimin e bankave të tjera dhe të shtetit me mjete të nevojshme monetare.
➢ Zbaton politikën kreditore monetare,
➢ Zbaton dhe kujdeset për politikën e likuiditetit ndërkombëtar,
➢ Kryen punët në llogari të shtetit.
➢ Bënë kreditimin e shtetit duke i lejuar kredi të përkohshme ose të përhershme.

Bankat depozituare ose komerciale - Bankat depozituare ose komerciale mjetet e veta i
krijojnë prej depozitave afatshkurtra të organizatave ekonomike dhe prej depozitave të
kursimit të popullsisë, andaj quhen banka depozituare. Njëkohësisht janë banka, të cilat sipas
afateve të burimeve të mjeteve të cilat kryesisht janë afatshkurta japin kredi me afat të
shkurtër për qarkullimin e mallrave dhe për veprimtari të tjera. Së këndejmi këto banka quhen
edhe banka komerciale. Bankat depozituare janë lloj i bankave më të përhapura dhe më të
shumta në botë. Karakteristikë e këtyre bankave është se kanë shumë komitentë dhe shumë
filiale të organizuara sipas parimit territorial. Prandaj me rëndësi është edhe funksioni
monetar i bankave depozituare, përkatësisht komerciale, sepse ato për çdo ditë në mënyrë
aktive duke bërë kreditimin me afat të shkurtër bëjmë emisionin e parave, në ç’rast shumë
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ndikojnë në rritjen, d. m. th. ndryshimin e sasisë monetare dhe ne likuiditetin e një vendi. Ky
lloj i bankave pothuaj në të gjitha vendet ka rol kryesor në punët bankiere depozituare dhe
kreditore, andaj janë bërë kanal kryesor i krijimit të parave dhe të likuiditetit dhe të ndikimit
të shtetit dhe të organeve monetare në
realizimin e politikës monetare-kreditore. (Krasniqi, 2011)

Bankat afariste - Bankat afariste janë institucione financiare të cilat paraqiten në
kapitalizmin e zhvilluar dhe atë në shtetet më të zhvilluara kapitaliste. Këto banka dallojnë
prej bankave të tjera disponojnë me kapitale vetjake të mëdha, andaj edhe qëllimi afarist i
tyre është kreditimi dhe financimi I ndërmarrjeve gjigante industriale dhe të shoqatave të
tyre. Në këto banka vjen në shprehje lidhja shumë e ngushtë e interesit të kapitalitbankier dhe
të kapitalit industrial. Bankat afariste paraqesin bashkimin e mjeteve të kapitalit bankier dhe
industrial. Bankat afariste mjetet i sigurojnë edhe me bashkimin e kapitaleve industriale të
ndryshme të koncernit, kartelave, trusteve etj. Ky tip i bankave afariste është shumë i
përhapur në Francë, SHBA, Gjermani, Japoni etj.

2.2 Menaxhimi dhe politikat bankare

Sot bota bashkëkohore ekonomike e bazuar në globalizmin dhe teknologjinë luan një rol të
madh në marrjen e vendimeve menaxheriale. Menaxhimi si shkencë padyshim është hibrid i
pandashëm i ekonomisë. Menaxherët janë urë lidhëse mes mendimeve dhe veprimeve, ata
krijojnë ushqimin e përditshëm me të cilën ushqehet një kompani. Menaxhimi dhe politikat
bankare adekuate e Sistemit Bankar, kontribuon në suksesin e qëndrueshëm, që do të thotë
suksesit të biznesit të vazhduar, bazuar në parimet e cilësisë, zhvillimit te qëndrueshëm,
përgjegjësinë shoqërore dhe etikën e biznesit. (Mazreku, 2010)
“Te gjitha organizatat, te vogla apo te mëdha, private apo publike, te orientuara nga fitimi
ose jo e pavarësisht nga fusha ku e ushtrojnë aktivitetin e tyre kane një gjë te përbashkët:
nevojën për tu menaxhuar ‘’. Ne si menaxherë të ardhshëm duhet te dije se si të ndërmarrim
aksione të menjëhershme, si t’i identifikojmë personat, cilët nga ata kanë mungesë kualiteti,
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ne duhet të jemi ata që do të sugjerojmë politikë për të ndryshuar stilin e punës. Struktura
organizative është zakonisht e tillë që shumica e të punësuarve orientohen në një aktivitet të
specializuar. Numri i përgjithshëm i punëve, duke përfshirë edhe koordinimin e punës
sëdepartamenteve të specializuara bankare, synon që të jetë i kufizuar. Fillimi i punës së
individit në nje banke komerciale, bëhet zakonisht në një aktivitet të specializuar. Njerëzit
fillimisht mund të punësohen në nivele të ulëta në një departament të specializuar bankar. Në
këtë mënyrë ata mund të zhvillojnë aftësitë e specialistit në mënyrë më të avancuar nga
ekspertët e mëparshëm, nga trajnimet ose nga kombinimi i të dyjave.

Detyrat e një menaxheri ne një njesi bankare, janë një ndërthurje e aftësive dhe funksioneve
qe këta te fundit duhet te kenë me qellim përmbushjen e objektivave te afarizmit bankar nga
njëra ane por edhe te nevojës për t’u ndjere i përfshirë dhe pjese e investimit ne kapitalin
njerëzor nga ana tjetër.
Për ketë aktivitetet qe një menaxher kryen ne një biznes bankar do t’i gruponim ne tri grupe
kryesore:
➢ Aktivitete te lidhura me funksionin - Menaxhmenti angazhohen me detyra te
ndryshme te tilla si planifikimi, marrja e vendimeve, kontrolli etj.
➢ Aktivitete qe lidhen me njerëzit - Çdo menaxher pavarësisht pozicionit të tij duhet të
dijë të ndërtojë marrëdhënie me pjesën tjetër te stafit, kjo në realizimin e aktiviteteve
te përditshme, ne menaxhimin e burimeve njerëzore si edhe në motivimin dhe
udhëheqjen e tyre.
➢ Aktivitete qe lidhen me ndryshimin - Ndryshimi i organizimit vjen si një nevoje për
t’iu përshtatur ndryshimit te mjedisit te jashtëm te biznesit bankar. Për ketë
menaxheret duhet te kenë aftësi diagnostifikuese dhe përshtateshe për te monitoruar,
analizuar, përshtatur nxitur idetë e reja, marre përsipër riskun dhe ndërtimin e
strategjive te biznesit bankar.

Menaxhimi i mire i Sistemit Bankar mbron bankat komerciale dhe grupet e interesit, duke e
shtuar vlerën e tyre në mënyrë që:
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➢ Të krijon një kornizë që mundëson bankën të zhvilloje aktivitetet në vazhdimësi dhe
në formë të kontrolluar,
➢ Të përmirësojë procesin e vendimmarrjes,
➢ Të rrite transparencën e biznesit, përmirësimin e planifikimit dhe përcaktimin e
prioriteteve nëpërmes gjithëpërfshirës dhe të kuptuarit të strukturës së aktiviteteve të
biznesit për mundësitë e përmirësimit,
➢ Të kontribuon në përdorimin efikas / shpërndarjen e kapitalit dhe burimeve në
organizatë, duke reduktuar ndryshimet në zonat më pak të rëndësishme,
➢ Të mbron dhe rrit pronën dhe imazhin e kompanisë, te zhvillon dhe ofron mbështetje
për njerëzit në bazë të njohurive,
➢ Të rrit mundësinë për të tërhequr kuadër te nevojshëm,

Organet qe administrojnë bankën komerciale janë:
➢ Asambleja e aksionarëve
➢ Këshilli drejtues
➢ Komiteti i kontrollit (Auditimi)
➢ Bordi i drejtoreve, ne krye me Drejtorin Ekzekutiv (CEO)
➢ Menaxheret e departamenteve
➢ Menaxheret e degëve
➢ Stafi ne linjën e parë, stafi administrues dhe stafi mbështetës.

2.3 Çka kuptojmë me menaxhim bankar dhe cilat janë sfidat e menaxhimit
Menaxhimi konsiderohet si “përkujdesje prindërore”, një rol me rëndësi të madhe dhe për të
cilin nuk kërkohet trajnim, përgatitje apo kualifikim i veçantë. E vërteta është se në këtë
mënyrë eksperienca bëhet i vetmi mësues i mundshëm, ndërsa karakteri i vetmi kualifikim i
mundshëm. Pothuajse çdo banke e madhe që ekziston sot, ka qenë njëherë e një kohë nje
banke vogël. Në shumë raste, këto banka komerciale apo investive kanë filluar nga nje biznes
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i vogël dhe mund të kenë pasur dy shume pak punonjës si vetë themelues. Janë këta themelues
që kanë pasur një ide të shkëlqyer, që kanë ndjekur pasionin e tyre duke vënë në përdorim
trurin dhe shpirtin novator. Por ndërsa biznesi bankar eshte rrit dhe punonjësit shtohen, gjërat
ndërlikohen dhe shtrohet çështja nëse janë të aftë këta menaxher novatorë të drejtojnë banken
e tyre me sukses edhe kur në punë nukjanë më dy, as dhjetë punonjes, por mbi njëmijë
punonjës.

A dinë ata të marrin vendimet e duhura për dhjetëra aspekte të menaxhimi, si:
➢ menaxhimi i marketingut,
➢ shitjeve te produkteve bankare,
➢ menaxhimi i operacioneve dhe
➢ sistemeve bankare,
➢ investimet e reja,
➢ në zgjerim të sherbimeve bankare, etj.

Ndodh shpesh në fakt që në momentin kur banka bën hapat e para të rritjes, themeluesi i saj
largohet nga posti drejtues dhe zëvendësohet nga dikush me përvojë të gjatë në drejtim
biznesesh të mëdha. Në këtë mënyrë mundësohet një lloj mbikëqyrjeje prej “të rrituri”. Disa
herë themeluesi largohet me dëshirë, por në shumicën e rasteve janë investitorët e rinj apo
bordi drejtues që ia kërkojnë këtë gjë. Rastet kur një themelues funksionon si një lider i
shkëlqyer edhe pasi ajo rritet, i gjejmë sidomos në Bankat e medha. Këta drejtues nuk bëjnë
vetëm rolin e një administratori në firmat e tyre. Ata transformojnë, motivojnë, shtyjnë dhe
tërheqin. Për aktivitetin manaxherial kane shkuar mjaft autore ishte H. Fayol, i cili qysh ne
vitin 1916 dha definicionin e mëposhtëm: “Te menaxhosh do te thotë te parashikosh, te
planifikosh, te norganizosh, te komandosh, te koordinosh dhe te kontrollosh i cili mbetet i
vlefshëm edhe sot. (Fayol, 2016).
Pavarësisht nga tipi i firmës, për arritjen e objektivave te saj, te gjithë menaxheret kryejnë
katër funksione baze:
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➢ planifikim,
➢ organizim,
➢ udhëheqje dhe
➢ kontroll

Menaxhimi është arritja e qëllimeve organizative nëpërmjet funksioneve më të mëdha të
planifikimit, organizimit, udhëheqjes dhe kontrollit.
➢ Planifikimi
Është funksioni baze i menaxhimit, sepse te gjitha funksionet e tjera (organizimi, udhëheqja
dhe kontrolli) zbatojnë vendimet e marra ne momentin e planifikimit. Gjate procesit te
planifikimit përcaktohen objektivat e përgjithshme e specifike si dhe programet, politikat dhe
strategjitë qe duhen ndjekur për arritjen e tyre.
➢ Organizimi
Kur janë planifikuar aktivitetet e domosdoshme për arritjen e objektivave, hapi i dyte është
gjetja e mënyrës me efektive për realizimin e tyre. Pra, nëpërmjet organizimit menaxheret
bëjnë ndarjen e detyrave ndërmjet grupeve te punonjësve, përcaktimin e menaxherit
përgjegjës për çdo grup, te autoritetit dhe te përgjegjësisë për çdo pozite, përcaktojnë
diapazonin e menaxhimit, numrin eniveleve te hierarkisë dhe mënyrën me te përshtatshme te
departamentizimit etj. Ky funksion i rëndësishëm, zakonisht kryhet nga menaxheret e nivelit
te larte.
➢ Udhëheqja
Është një procesi i ndikimit tek të tjerët që të përfshihen në sjellje pune të nevojshme për të
arritur qëllimet organizative, ose një proces i influencës tek njerëzit për te realizuar objektivat
specifike si edhe njohja e nevojave e motiveve te punonjësve. Për te qene efektiv ne punën e
tij menaxheri duhet te kuptoje sjelljen e individit dhe te grupit, te njohe e te aplikoje me
efikasitet teknikat e motivimit dhe stilet e lidershipit. Lidershipi efektiv është thelbi i
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menaxhimit efektiv. Menaxheret e nivelit te mesëm dhe te nivelit mbikëqyrës përfshihen me
shume ne procesin e udhëheqjes/motivimitsesa menaxheret e nivelit te larte.
➢ Kontrolli
Është një procesi i rregullimit të aktiviteteve organizative ashtu që përformanca reale të jetë
konform me standardet dhe qëllimet e pritura të organizatës. Gjate funksionit te kontrollit
menaxheretne mënyrë sistematike bëjnë krahasimin e përformances se organizatës me
objektivat e planifikuara, dhe ne qofte se konstatohen devijime, ndërmerren veprimet e
duhura korrektuese, te cilat mund te kërkojnë aranzhim te planeve, riorganizime te tjera,
kualifikim te stafit apo zëvendësime te pjesshme te tij, përmirësim te cilësisë se lendes se
pare te materialeve etj. Kontrolli është funksion i çdo menaxheri qe nga presidenti e deri tek
menaxheri me i fundit.

Menaxherët e sistemeve bankare kanë nevojë posedojnë bazë të diturive relevante, mjaft të
gjerë për punën e tyre menaxheriale. Kjo mund të jetë në disa fusha, p. sh.:
➢ Dituri për sistemin bankar
➢ Dituri për produktet dhe sherbimet
➢ Dituri për tregun dhe shitjen e produkteve
➢ Dituri përteknologjinë informative

Menaxherët gjithashtu duhet të jetë të aftë të funksionojnë në dy mënyra kyçe ne mënyrën:
➢ Efektive - aftësi për të zgjedhur dhe arritur qëllime të duhura
➢ Efikase- aftësi për të shfrytëzuar më së miri burimet financiare dhe njerezore
Menaxherëtduhet te krijojnë diferencat vertikale dhe horizontale në rolet e menaxhimit ku
punët ndahen në disa kategori të rëndësishme siç janë:
➢ menaxhim i niveli të ulët,
➢ menaxhim i i mesëm
➢ menaxhim kulmor ose i larte
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➢ menaxhimfunksional - Fokusi specifik, teknik
➢ menaxhim gjeneral - Përgjegjësi të gjera, për gjithë sistemin bankar
➢ menaxhim te projektit - Integrues,
Parimet per menaxhimin e politikave bankare janë:
➢ identifikimi i problemeve financiare
➢ vleresimi
➢ analiza dhe masat kontrolluse
➢ marrja e vendimeve te kontrollit
➢ implementimi i kontrollave
➢ mbikeqyrja dhe shqyrtimi i rezultateve te kontrollit

2.4 Struktura e menaxhimit ne sistemin bankar

Organet qe administrojnë sistemin bankar ne nje bankën komerciale janë:
➢ Asambleja e aksionarëve
➢ Këshilli drejtues
➢ Komiteti i kontrollit (Auditimi)
➢ Bordi i drejtoreve, ne krye me Drejtorin Ekzekutiv (CEO)
➢ Menaxheret e departamenteve
➢ Menaxheret e degëve
➢ Stafi ne linjen e pare, stafi administrues dhe stafi mbeshtetes
Asambleja e aksionareve:
Asambleja e aksionareve eshte organi me i larte i nje institucioni / banke, I cili e mbikqyre
punen e bordit te drejtoreve. Kjo asamble eshte organi qe i percakton rregullat,
organizimimin, politikat dhe procedurat se si duhet udhehequr banken. Po ashtu, percakton
objektivat dhe bene selektimin e bordit te drejtoreve.
Përbërja e këshillit drejtues:
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Këshilli drejtues është organ vendimmarrës dhe mbikëqyrës. Këshilli drejtues përbëhet nga
një numër tek individësh, jo më pak se pesë dhe jo më shumë se nëntë anëtarë. Këshilli
drejtues zgjedh nga gjiri i tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, që ngarkohen me mbledhjen
e këshillit dhe drejtimin e debatit gjatë seancave të tij. Anëtarët e këshillit drejtues emërohen
nga asambleja e aksionarëve për një periudhë jo më të gjatë se 4 vjet dhe kanë të drejtë të
rizgjidhen për të njëjtin mandat pa kufizim. Anëtarët e parë të këshillit drejtues caktohen në
statut. Të paktën një e treta e anëtarëve të këshillit drejtues duhet të zgjidhet nga individë, të
cilët në çastin e zgjedhjes dhe gjatë gjithë kohëzgjatjes së mandatit nuk janë të lidhur me
marrëdhënie interesash privatë, me bankën, aksionarët që ushtrojnë kontroll mbi bankën ose
me drejtuesit e saj ekzekutivë. Anëtarët e këshillit drejtues mund të shkarkohen në çdo kohë
nga asambleja e zakonshme e aksionarëve. Në rast bashkimi ose ndarjeje, emërimi i anëtarëve
të këshillit drejtues bëhet nga asambleja në një mbledhje të jashtëzakonshme të saj. Anëtarët
e drejtorisë mund të jenë anëtarë të këshillit drejtues, me kusht që numri i përgjithshëm i tyre
të mos përbëjë shumicën e të gjithë anëtarëve të këshillit drejtues. Kryetari dhe
zëvendëskryetari i këshillit drejtues nuk mund të jenë njëkohësisht edhe anëtarë të drejtorisë.
Anëtarët e këshilli drejtues, gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre, drejtohen nga standardet
më të larta të etikës dhe veprojnë duke u mbështetur në informacion të plotë dhe të
mjaftueshëm, në mirëbesim, me kujdesin dhe përgjegjësinë e duhur, me përkushtim të plotë
ndaj përgjegjësive të tyre dhe në interesin më të mirë të sigurisë dhe të qëndrueshmërisë së
veprimtarisë bankare dhe financiare të klientëve dhe aksionarëve të tyre. (Pyle, 1997).

Komiteti i kontrollit (Auditimi):

Komiteti i kontrollit përbëhet nga tre anëtarë që emërohen nga asambleja e aksionarëve për
një periudhë 4-vjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Anëtarët e komitetit të kontrollit janë
individë, të cilët duhet të kenë eksperiencë jo më pak se 3 vjet në fushën e kontabilitetit ose
audititmit.

Komiteti i kontrollit ka këto detyra:
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➢ Kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e procedurave kontabël dhe të kontrollit të
brendshëm të bankës, duke përfshirë edhe procedurat e vendosura nga Banka
Qendrore,
➢ Kontrollon llogaritë bankare dhe regjistrimet përkatëse;
➢ Shqyrton raportet e kontrollit të brendshëm dhe monitoron trajtimin e përfundimeve
të dala nga këto raporte;
➢ Propozon ekspertin kontabël të autorizuar dhe realizon komunikimin ndërmjet tij dhe
kontrollit të brendshëm të bankës;
➢ Bën vlerësimin e situatës financiare të bankës, bazuar në raportin e ekspertit kontabël
të autorizuar;
➢ Kontrollon përputhshmërinë e veprimtarisë së bankës me aktet ligjore dhe nënligjore
dhe njofton për përfundimet këshillin drejtues të bankës;
➢ I jep mendim këshillit drejtues të bankës për të gjitha problemet që i kërkohen prej
këtij të fundit;
➢ Miraton raportet dhe deklaratat financiare të përgatitura nga banka, me qëllim
publikimin e tyre.

Komiteti i kontrollit mblidhet jo më pak se tre herë në vit në mbledhje të zakonshme, si dhe
në mbledhje të jashtëzakonshme sa herë thirret nga këshilli drejtues i bankës. Vendimet
merren me shumicë votash e të gjithë anëtarëve. Anëtarë të komitetit të kontrollit nuk mund
të jenë punonjës ose drejtues ekzekutivë të bankës. Anëtarët e komitetit të kontrollit mund të
jenë anëtarë të këshillit drejtues.
Komiteti i kontrollit, gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, mund të ndihmohet nga ekspertë të
jashtëm të zgjedhur prej tij. Komiteti i kontrollit raporton përpara këshillit drejtues dhe e
ndihmon këtë të fundit në vendimmarrjen dhe mbikëqyrjen e bankës.
Auditimi i brendshem:

Banka ose dega e bankës organizon sistemin e kontrollit të brendshëm, me qëllim
monitorimin e zbatimit të politikave dhe procedurave të brendshme, vlerësimin e efektivitetit
të veprimtarisë bankare dhe monitorimin e përputhshmërisë me aktet ligjore dhe nënligjore.
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Qëllimi i kontrollit të brendshëm është të identifikojë ekspozimin e bankës ose degës së
bankës ndaj llojeve të rreziqeve, matjen, administrimin dhe monitorimin e nivelit të tyre.
Sistemi i kontrollit të brendshëm të bankës ose degës së bankës së huaj përbëhet nga një tërësi
procedurash, rregullash dhe strukturash, të cilat ekzistojnë brenda saj. Banka krijon njësinë e
kontrollit të brendshëm, si pjesë e sistemit të kontrollit të brendshëm. Kjo njësi ka për qëllim
të sigurojë një kontroll efektiv të zbatimit të politikave, të rregulloreve dhe procedurave të
miratuara nga këshilli drejtues ose drejtoria për degën e bankës dhe të sigurojë saktësinë e
informacionit dhe efektivitetin e masave parandaluese ndaj rreziqeve, me të cilat përballet
banka. Këshilli drejtues përcakton rregullat e funksionimit dhe ushtrimit të sistemit të
kontrollit të brendshëm. Punonjësit e njësisë së kontrollit të brendshëm emërohen nga këshilli
drejtues i bankës dhe raportojnë në organet përkatëse të bankës, sipas mënyrës së përcaktuar
nga këshilli drejtues. Anëtarët e njësisë së kontrollit të brendshëm të degës së bankës së huaj
emërohen nga organet vendimmarrëse të bankës. Punonjësit e njësisë së kontrollit të
brendshëm nuk mund të kenë asnjë funksion tjetër në bankë ose në degën e bankës.

Raportet financiare:
Banka mban llogaritë kontabël dhe përgatit raportet financiare për pasqyrimin e saktë dhe në
përputhje me rregullat e metodat kontabël të gjendjes së saj financiare, mbi baza individuale
ose të konsoliduar. Llogaritë kontabël dhe raportet financiare përgatiten në formën dhe
përmbajtjen e standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. Banka e Qendrore kërkon që çdo
bankë dhe degë e bankës të huaj të kenë procedura drejtimi, kontabiliteti dhe mekanizma të
mjaftueshëm të kontrollit të brendshëm, mbi baza individuale ose të konsoliduar, në
përputhje me aktet nën ligjore të Bankës Qendrore. Banka Qendrore përcakton formën, tipin,
metodologjinë, përmbajtjen e raporteve dhe kohën e raportimit të bankave ose degëve të
bankave. (Chaudhari, 2017)
Bordi i drejtorve –Drejtori ekzekutive dhe drejtuesit ekzekutivë:
Ushtrimi i veprimtarisë së bankës dhe i degës së bankës drejtohet dhe organizohet në mënyrë
të vazhdueshme nga bordi ekzekutive ne krye me drejtorin ekzekutiv. Bordi i drejtoreve
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përbëhet nga një ose më shumë drejtues ekzekutivë –menaxher. Drejtori gjeneral i raporton
bordit te drejtoreve.

Menaxheret e departamenteve:
Eshte e kuptushme qe cdo banke e ka te organizuar strukturen menaxhuse ne departamente
dhe dege. Numri i departamenteve varet kryesisht nga madhesia e bankes. Disa banka i kane
nje numer te vogel te departamenteve, si: departamentin per persona private, departamentin
per persona juridike, si dhe ndonje departament tjeter, kurse disa banka e kane te organizuar
skemen ne me shume departamente, si departamentin e kartelave, riskut operacional, riskut
kreditor, etj. Menaxheri i departamentit eshte pergjegjes per zhvillimin, udheheqjen,
raportimin dhe zbatimin e politikave dhe procedurave qe jane ne pergjegjesi te departamentit
te tij.

Menaxheret e degeve:
Roli i degeve ne banke eshte shume i rendesishem. Dega eshte linja e pare me te cilen ndeshet
klienti, andaj edhe bara kryesore per zhvillimin e biznesit bie ne dege. Menaxheret e degeve
jane pergjegjese per zhvillim te biznesit, monitorim te stafit dhe politikave e procedurave qe
duhet zbatuar, raportimin ne zyren qendrore, zhvillimin e stafit, etj.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Roli i sistemit bankar në zhvillimin ekonomik të Kosovës

Sistemit bankar ne Kosovë para lufte karakterizohej nga një kontroll i forte i qeverisë
qendrore ne te gjitha aspektet e sistemit. Pavarësisht nga rrjeti i përhapur (i shtrire gjerësisht)
i sistemit bankar, i cili ishte ngritur duke u përqendruar kryesisht ne kujdesin e mekanizmave
shtetëror, sistemi bankar ne Kosovë i periudhës se komunizmit ne ish Jugosllavi, drejtohej
gjerësisht nga mekanizmat e qeverise dhe shtetit. Sistemi ishte tepër i centralizuar, ku
Ministria e Bankave dhe financave rregullonte te gjitha shërbimet bankare ne vend dhe
vendoste për shpërndarjen e burimeve dhe emërimin e personelit te menaxhimit. Shkatërrimi
i shtetit te ish Jugosllavisë dhe futja e Kosovës nen administrimin e dhunshëm te Serbisë e
dëmtuan rend sistemin bankar ne Kosovë. Dhuna dhe lufta sollën si pasoje një dëmtim te
madh te ekonomisë, sistemit financiar, infrastrukturës te sistemit bankar dhe ndërprerjen e
veprimtarisë te shume bankave dhe filialeve neper qytetet e Kosovës. Asetet e këtyre bankave
u plaçkiten dhe u shkrinë ne disa banka te Serbisë te cilat punonin për interesin e regjimit
shtetëror. Pothuajse i gjithë personeli shqiptar qe punonte ne at kohe ne bankat dhe filialet qe
shtriheshin brenda territorit te Kosovës, u larguan ne mënyrë te dhunshëm nga vendet e
punës. Një serë reformash sektoriale u nisen pas vitit 2000, mirëpo për këto vite është bere
shume pak progres për çuarjen përpara te Sistemit Bankar dhe avancimin e shërbimeve
bankare. Qeveritë e Kosovës gjate këtyre 12 viteve, edhe pse pa kompetenca ose me
kompetenca te kufizuara, kanë nisur një sere reformash për te filluar trajtimin e disa dobësive
te Sistemit Bankar në Kosovë në periudhat e pas luftës. (Govori, 2009) Përmes këtyre
reformave, synohet që të arrihen këto objektiva strategjike:
➢ ulja e shkallës së nivelit te kredive te këqija përmes ngritjes së kualitetit të shërbimeve
bankare në vend sipas standardeve bashkëkohore dhe sugjerimeve te FMN-es të
standardizuar, sistem ky i dobishëm për vendimmarrje në kujdesin shërbimeve
bankare dhe
➢ përmirësimi i menaxhimit të resurseve bankare ekzistuese dhe ngritjes së cilësisë te
shërbimeve bankare.
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➢ sektori i Sistemit Bankar ne Kosovë përbëhet nga shumë institucione të veçanta –
Banka afariste, të cilat, krahas asaj që të sigurojnë ofrimin e shërbimeve bankare
efektive, duhet të funksionojnë si një sistem i integruar bankar ne zhvillimin e
ekonomisë se vendit.
➢ një kusht fundamental është një qartësi më e madhe e roleve dhe përgjegjësive të
bankave komerciale që të ndihmojnë në eliminimin e konfuzionit, ngritjen e
llogaridhënies dhe përmirësojnë eficiencën.
➢ funksionalizimi, riorganizimi dhe plotësimi i infrastructures ekzistuese të sistemit
bankar dhe sigurimi i kredibilitetit bankar në përputhje me standardet Evropiane.
➢ implementimi dhe zhvillimi i sistemit të informimit për shërbimet bankare si një
sistem që mbledh, analizon, ruan dhe shpërndaninformacionet me kohë në një formë
për organizimin e kujdesit shërbimeve bankare në të gjithë nivelet.
➢ krijimi i sistemit të qëndrueshëm të financimit për sektorin e ekonomisë.

Të gjitha këto janë prioritete bazike dhe kahe të domosdoshme për zhvillimin e një sistemi
të qëndrueshëm bankar ne Kosovë i cili do të ketë rol te rëndësishëm ne zhvillimin ekonomik
dhe do te ofroj shërbimecilësore bankare të nivelit të lartë dhe të njohur ndërkombtarisht.
Ekspertë dhe menaxherë te Bankave Komerciale, duhet te bëjnë reforma gjithëpërfshirëse, te
cilat duhet te jene themel i një strategjie, që do të fillojë ta vendos Sistemin e Bankar ne
Kosovë në binarët e duhur, drejt përmirësimit të situatës qe ekziston. (Govori, 2009)

3.1.1 Gjendja momentale e sistemit bankar

Këto 12 vitet e fundit, Qeveria e Kosovës ka bërë ndryshime të rëndësishme politike,
ekonomike dhe shoqërore që kanë ndikuar thuajse në të gjithë aspektet e jetës ne Kosovë,
përfshirë këtu edhe rezultatet e shërbimeve bankare. Pavarësisht nga njëfarë përparimi që
është bërë gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, gjendja e sistemit bankar ne Kosovë mbetet nën atë
të shumicës së vendeve të tjera të rajonit. Për më tepër, vitet e tranzicionit kanë çuar në
ndryshime të theksuara të mënyrës së jetesës dhe përmirësimit te gjendjes financiare te
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popullsisë se Kosovës. Zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve bankare po bëhet aq shpejtë
sa që shpesh klientët duket se janë të hutuar nga shumë llojshmëria e produkteve financiare
të cilat ofrohen. Shumë banka konsiderohen shpesh si institucione misterioze ose thjesht si
institucione të cilat zhvillojnë biznes me shumë leverdi, prandaj edhe transparenca është e
domosdoshme. Me qëllim të zhvillimit të konkurrencës së shëndoshë, si dhe për t’ia lehtësuar
punën kredi marrësve, bankat komerciale kanë zhvilluar projekte me tabelat krahasuese për
shume lloje te kredive të ofruara si:
➢ Kredi Personale,
➢ Kredi Biznesi,
➢ Kredi për Shtëpi,
➢ Kredi Hipotekare,
➢ Agro Kredi,
➢ Auto Kredi,
➢ si dhe shume lloje te llogarive për depozita.

Gjatë hulumtimit është vërejtur se ekzistojnë dallime në ofertat e ndryshme të bankave në
tregun tonë, edhe pse jo çdo herë në normat interest por në pikat tjera të ofertës të cilat janë
gjithashtu shumë të rëndësishme si p. sh. maturiteti, penalit, kostot administrative, kohë
zgjatja për marrje ne kredisë etj.
Për realizimin e këtij punimi janë shfrytëzuar burime të ndryshme për marrje te
informacioneve të nevojshme, në mënyrë që ato të jenë sa më të sakta dhe kredibile.
Bashkëpunimi i drejt për drejt me Institucionet Bankare si qëllim primar ka qenë që të
gjithainformacionet e nevojshme për analizë rreth punimit, të sigurohen në mënyrë zyrtare,
duke i kërkuar ato nga bankat gjegjëse. Marrja e një kredie në një bankë apo institucion tjetër
kredi dhënës, është një proces që i nevojitet kohë, analizë dhe e cila përcillet nga disa kushte
të përgjithshme që duhen plotësuar nga kredi marrësi. Njohja e këtyre kushteve është një
domosdoshmëri thelbësore e sidomos mundësia e krahasimit të këtyr shërbimeve/produkteve
ndërmjet bankave e cila më pasofron mundësinë e përzgjedhjes së bankës që i përshtatet
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interesave të kredi marrësit, përfshirë çmimin, shpejtësinë, profesionalizmin, sigurinë,
transparencën, etj.

3.2 Politikat bankare për stabilitet financiar dhe zhvillim ekonomik

Politikat bankare për stabilitet financiar dhe zhvillim ekonomik duhet te bazohen ne tri kahe
kryesore te menaxhimit te cilat duhet te kenë si objektiv:
➢ Zbatimin e politikave parandaluese qe përfshijnëmasat paraprake të cilat synojnë
reduktimin e kostove potenciale të destabilizimit financiar. Disa nga këto politika
përfshijnë krijimin e infrastrukturës ligjore të shëndetshme për zbatim nga ana e
institucioneve financiare, të rregullimeve bankare për drejtimin e bankave dhe
institucioneve të tjera financiare. (Ratkoceri, 2017)
➢ Zbatimi i politikave administruese qe janë masa të cilat synojnë kapërcimin e pa
qëndrueshmërisë financiare ose zbutjes së ashpërsisë së tyre kur ato ndodhin. Këtu
përfshihet një nga lehtësitë e ofruara nga banka qendrore, lehtësi e cila mbron
institucionet financiare të shëndetshme nga mungesat elikuiditetit. Marrja në kohë e
masave të duhura ndaj dobësimit të institucioneve financiare, kufizon kostot që
rrjedhin si rezultat i paqëndrueshmërisë.
➢ Zbatimi i politikave rehabilituese për minimizimin e kostove që rrjedhin pas një
destabilizimi financiar. Ato përfshijnë ristrukturimin e institucioneve të dëmtuara
financiarisht nëpërmjet masave të ndryshme si rikapitalizimi, bashkimi me
institucione si motra te suksesshme, ndërrimi i ekipit drejtues të institucionit etj. Këto
masa janë të orientuara drejt reduktimit të kostove të paqëndrueshmërisë financiare
të cilat rrjedhin nga dëmtimi i një pjese të sistemit financiar

Disa rekomandime me qëllim të rritjes së stabilitetit financiar ne sistemin bankar:
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➢ Rritja dhe zhvillimi i sektorit bankar (2000-2010) është shoqëruar me krijimin e
bankave dhe rritjen e numrit te tyre, me zgjerimin e produkteve të ofruara, me
zgjerim të shtrirjes gjeografike duke mbuluar të gjithë territorit të vendit. Edhe pse
konstatohet një përpjekje e vazhdueshme e operatorëve bankarë për sigurimin e një
baze të gjerë klientëve duke rritur konkurrencën, kjo rritje ende nuk ka pasur efekte
të konsiderueshme në uljen e normave të interesit në kredi si dhe zvogëlimin e
dallimit në mes interesit në kredi dhe depozitave i cili është i lartë.
➢ Kapitali i bankave ekzistuese dominohet nga kapitali i huaj dhe përqindja e kapitalit
vendor është e ulët, ndihet nevojë që të bëhet rritja e bankave të reja dhe shtrirje e
tyre në tërë vendin.
➢ Duhet të bëhet liberalizimi i tregut bankar përmes licencimit të bankave të reja,
përkatësisht duhet të rritet numri i bankave që operojnë në Kosovë;
➢ Asimetria e informacionit, e shprehur në pamundësinë kryesisht të klientëve
individë dhe bizneset e vogla për të gjetur një informacion të përmbledhur, krahasues
të azhurnuar për të gjitha bankat, për të siguruar gjithë informacionin e nevojshëm
nga bankat për të bërë zgjedhjet e tyre. Kjo vjen pjesërisht nga aftësitë e kufizuara të
tyre për të përpunuar informacionin dhe pjesërisht nga mungesa e informimit efektiv
që japin bankat. Kjo e bën zgjedhjen e produktit dhe të ofruesit të tij më të vështirë
për konsumatorët dhe redukton presionin e bankave për të konkurruar me çmimet, të
paktën për produkte të caktuara ose për cilësinë e shërbimit.
➢ Mungesa e transparencës, e paraqitur më qartë perms pamundësisë së konsumatorëve
për të krahasuar në mënyrë efikase shërbimet e ofruara nga Bankat ka kontribuar në
një nivel të ulët të mundësive tëkonsumatorëve për të lëvizur. Këto rrethana i krijojnë
mundësinë ofruesve të rrisin çmimet mbi nivelin konkurrues të tregut pa humbur
pjesë tregu. Për më tepër procesi i ndërrimit të Bankës është për konsumatorin një
proces i vështirë, i kushtueshëm dhe zakonisht kërkon kohë. Mungesa e informimit
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të klientin e detyron atë të ngelet i “bllokuar” në një bankë të caktuar dhe “kostot e
transferimit” për të të jenë më të larta.
➢ Në kushtet e një tregu paraje jo shumë aktiv dhe pothuajse mungesës së tregut të
kapitaleve, depozitat nga klientët vazhdojnë të mbeten burimi parësor i gjenerimit të
fondeve në sistemin bankar. Me gjithë rënien e shkallës së përqendrimit të tyre tek
ProCredit Bank dhe Raiffeisen Bank, ato zotërojnë rreth 68% të tregut dhe do të ishte
me interes të analizoheshin normat e interesit që ofron për depozitat (të ultë) dhe
interesat në kredi (të lartë) vlerësimin e tyre si një strategji e menaxhimit të
likuiditetit apo abuzim.
➢ -Fuqia e bankave në tregun e kredive ku dhe konkurrenca është më e fortë, mund të
thuhet se “ndahet” ndërmjet bankave. Në përgjithësi ato ruajnë një marzhë të lartë
fitimi, krahasuar me kostot (interesin bazë), me agresivitet ose tërheqje nga tregu.
Këtu, do të ishte shumë e vlefshme, analiza e strukturës së portofolit të kredisë sipas
nënprodukteve. Kështu, një gamë e rritur e nënprodukteve dhe mungesa e të dhënave
analitike e bëjnë analizën dhe nxjerrjen e konkluzioneve jo të saktë.
➢ Një proces interaktiv i letrave me vlerë të Qeverisë dhe fondeve të kursimit,
agjencive të sigurimit, do të luante një rol të rëndësishëm në zbutjen e pozitës
dominuese të Bankave komerciale në këtë treg. Kjo krijon konkurrencë dhe presion
për më shumë transparencë dhe informacion. Mungesa e Ligjit për Letrat me vlerë si
dhe nxjerrja e tij do të duhet të bëhet menjëherë në mënyrë që të hapet rruga për
funksionin e tregut të letrave me vlerë, me çka do të rritej hapësira e investimeve
kapitale.
➢ Ndihet nevojë që të bëhet përcaktimi i rejtingut të bankave me qëllim që institucionet
ndërkombëtare kreditore të dhënë fonde përmes së cilave do të ndikohet
drejtpërsëdrejti në normat e interesit.
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➢ Është e nevojshme që normat efektive të kamatave të jenë më transparente dhe reale.
Gjithashtu, duhet të dihet se si bëhet përcaktimi i çmimit të kredisë (si për kredi me
kamate fikse ashtu edhe për ato me normë variabile), njëkohësisht, përcaktimi i
shpenzimeve administrative që e ngarkojnë çmimin e kredisë të jetë më transparent.
➢ Duhet që të ndikohet në zgjedhjen e rasteve me shpejtë në gjykata dhe çështjet që
kanë të bëjnë me hipoteka. (BQK, 2017)
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4.METODOLOGJIA
Me qëllim të realizimit të hulumtimit në mënyre sa më të sukseshme dhe të përshtashme duke
u bazuar në çështjet kohë mbledhja e të dhënave për punimin e temës kryesisht është bazuar
në metoden e kërkimit primar dhe sekondar.

Në realizimin e këtij punimi kam shfrytëzuar si të dhënat primare ashtu edhe burimet
sekondare.Në burimet primare, konsistojnë në realizimin e pyetsorit drejtuar bizneseve dhe
individëve të ndryshëm(qytetarëve).Këto kërkime janë parë si të domosdoshme për të gjetur
edhe më shumë informacione dhe të dhëna rreth sektorit të bankave, fushës së marketingut
etj.
Me formulimin e pyetesorit është bërë edhe më e lehtë gjetja e të dhenave dhe pergjigjieve
të cilat i kerkojmë për realizimin e temës , ku nga përgjigjiet të cilat i kanë dhënë si bizneset
ashtu edhe qytetarët kemi arritur që të gjejmë për secilen pyetje të parashtruar një pergjigjie
dhe kemi arritur deri në një përqindje për secilen nga pyetjet e parashtruar e që kanë ndihmuar
shumë deri tek arritja e rezultateve sa më të sakta për temën që kam pasur.

Tek të dhënat sekondare kam shqyrtuar literature duke u bazuar ne publikimet në
internet,revista ekonomike,libra dhe publikime të tjera në fushen e bankave dhe gjithashtu
duke u bazur në opinionet e shumë personaliteteve të rëndësishme të fushës ekonomike si
brenda ashtu edhe jashtë vendit.
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5.PREZANTIME DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Për këtë studim është zhvilluar dhe zbatuar një pyetësor, ku përfshihen pyetje në të cilat është
mbledhur informacion në bazë të objektivave, pyetjeve kërkimore dhe hipotezave të ngritura
në këtë studim. Sipas Kume (2015), analiza përshkruese është e këshillueshme të përdoret
për përpunimin e të dhënave të matjeve dhe vrojtimeve të kryera me qëllim që të vlerësohet
mënyra dhe/ose masa e reagimit dhe/ose vartësisë të një treguesi ekonomik, fenomeni
ekonomik, sjellje konsumatore. Një nga mënyrat më efektive të paraqitjes së informacionit
dhe veçanërisht atij numerik, është ndërtimi dhe paraqitja e të dhënave të përftuara nëpërmjet
grafikëve. Kjo, edhe për shkak se shumë njerëz hutohen nga paraqitja e numrave. Në pjesën
e parë të rezultateve të gjeturat për këtë punim janë kryesisht hulumtime të kryera në
internet,revista ekonomike,libra dhe publikime si dhe opinione nga analistë të huajë dhe
vendor që kryesisht kanë shkruar dha anlizuar çështjen e bankave.Ndërsa sa i përket pjesës
së dytë apo sekondare të gjitha të dhënat janë marrë duke u bazuar në pytesorin e pergatitur
për këtë rast studimi. Pyetësori i ndertuar për këtë studim është i përbër gjithsej nga

5.1 Rezultatet nga Pyetësori

Femra

50%

Meshkuj

50%

Figura 1.Numri i të anketuarve dhe ndarja e tyre
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
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Numri i të anketuarve është ndarë në dy pjesë 50% meshkuj dhe 50% femra të cilët janë
përgjigjur në pyetjet e parashtruara në pyetësor.

Po

Jo

20%

80%

Figura 2.A i kryeni të gjitha shërbimet dhe transaksionet përmes bankës?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori

Në pyetjen a i kryeni të gjitha shërbimet dhe transaksionet përmes bankës sipas përgjigjieve
të marra nga pyetësori shihet qartë se 80% nga ta shërbimet dhe transaksionet i kryejnë
përmes bankës dhe vetëm 20% e tyre nuk i kryejnë këto shërbime për shumë arsye.

Po

Jo

10%

90%

Figura 3.A keni xhirollogari të hapur në ndonjë bankë që operon në vendin tonë?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
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Rreth 90% e të anketuarve kanë xhirollogari të hapur në bankë të cilën e shfrytëazojnë për ti
kryer të gjitha shërbimet dhe transaksionet e tyre mbrenda bankës por gjithashtu duke
përdorur edhe ATM, vetëm një pjesë e vogël rreth 10% prej tyre nuk kishin fare xhirollogari
të hapur në bankë sepse nuk kryejnë shërbime përmes bankës.

Tabela 1.Sa shpesh e vizitoni apo kryeni shërbime në bankë?
Sa shpesh shkoni në bankë?
Çdo ditë

5%

1 herë në javë

50%

2 herë në javë

20%

1 herë në muaj

15%

2 -3 herë në muaj

10%

Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori

Çdo ditë

1 herë në javë

2 herë në javë

1 herë në muaj

2 -3 herë në muaj

5%

10%
15%

20%

50%

Figura 4.Sa shpesh e vizitoni apo kryeni shërbime në bankë?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
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Nga tabela e mësipërme dhe nga grafiku mundë të shihet qartë se 5% e të anketuarve çdo ditë
shkojnë në bankë për të kryer shërbimet që u nevojiten ,50% vetëm një herë në javë, 20% dy
herë në javë, 15% një herë në muaj dhe vetëm 10% dy deri në tri herë në muaj.

Tabela 2.Që sa kohë keni keni filluar ti kryeni shërbimet në bankë?

Që sa kohë keni keni filluar ti kryeni
shërbimet në bankë?
Më shumë se 4 vite

40%

Më pak se 2 vite

30%

Afër 1 viti më parë

30%

Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori

Më shumë se 4 vite

Më pak se 2 vite

30%

Afër 1 viti më parë

40%

30%

Figura 5.Që sa kohë keni keni filluar ti kryeni shërbimet në bankë?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori

Nga tabela dhe grafiku më lartë rreth 40% e të anketuarve ka më shumë se katër vite që kanë
filluar ti kryejnë shërbimet në bankë, 30% më pak se dy vite dhe 30% afër një viti më parë.
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Po

Jo

30%

70%

Figura 6.A jeni të kënaqur me shërbimet e ofruara nga banka?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori

Se sa janë klientët të kënaqur me sherbimet e ofruara nga banka tregon edhe vetë përgjigjia
e të anketuarve e cila është paraqitur edhe me grafik ku 70% prej tyre janë shumë të kënaqur
me sherbimet që i ofron banka dhe 30% të tjerëve nuk i’u pëlqejnë këto shërbime.

Tabela 3. Për çfarë arsye i shfrytëzoni shërbimet e bankës?
Për çfarë arsye i shfrytëzoni shërbimet e
bankës?
Për transaksione

50%

Për kredi

40%

Për depozita

10%

Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
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Për transaksione

Për kredi

Për depozita

10%

50%

40%

Figura 7.Për çfarë arsye i shfrytëzoni shërbimet e bankës?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori

Arsyeja kryesore që klinetët shkojnë në bankë dhe i përdorin shërbimet e bankës është se
70% bëjnë transaksione, 40% marrin kredi dhe 10% për depozita.

Po

Jo

25%

75%

Figura 8.A mendoni se produktet e bankës i plotësojnë të gjitha nevojat tuaja bankare?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
Puna kryesore e të gjithave bankave është që të plotësojnë të gjitha nevojat që i kanë secili
klient, sipas përgjigjieve të marra nga të anketuarit shihet qartë se edhe klientët ndahen të
kënaqur me shërbimin që marrin nga bankat kjo shprehet me 75%, por ka edhe nga ata që
nuk janë të kënaqur me këto shërbime por është numër më i vogël rreth 25%.
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Tabela 4.A janë punonjësit e bankës bashkëpunuese dhe a janë të dobishëm në dhënien e
informacionit për shërbimet e bankës?
A janë punonjësit e bankës
bashkëpunuese dhe a janë të dobishëm
në dhënien e informacionit për shërbimet
e bankës?

Shumë

75%

Pak

20%

Aspak

5%

Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
Punonjësit e bankës duhet që punët e tyre që janë të obligueshëm ti kryejnë duhet ti kryejnë
me përpikmëri dhe të bashkëpunojnë me klientët në mënyrë atyre tu japin shpjegim për të
gjitha produktet dhe shërbimet të cilat i ofron banka sipas përgjigjieve 75% tregonjë se
punonjësit bashkëpunojnë shumë me klientët ,20% pak dhe 5% aspak.

Po

Jo

10%

90%

Figura 9.A do vazhdoni edhe në vitet e ardhshme ti kryeni shërbimet në bankë?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
Nga grafiku më lartë rreth 90% e të anketuarve tregojnë se do të vazhdojnë edhe në vitet e
ardhshme të kryejnë shërbimet e veta përmes bankës dhe vetëm 10% nuk do të kenë më asnjë
lidhje me bankat.
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Po u rekomandoj

Jo nuk ju rekomandoj

20%

80%

Figura 10.A do t’ua rekomandoni edhe të tjerëve që t’i kryejnë shërbimet perms bankës?
Burimi: Rezultate të nxjerrura nga pyetësori
Secili nga të anketuarit apo 80% e tyre shprehen se do t’ua rekomandojë si të afërmve ashtu
edhe miqëve që shërbimet ti kryejnë në bankë dhe 20% e tyre nuk ua rekomandojnë.
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6.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIMET

Në këtë punim, u trajtua në pika të shkurtra Sistemi Bankar në Kosovë, Menaxhimi dhe
politikat bankare, Struktura dhe sfidat e menaxhimit në formë të përgjithësuar, dhe si pika
kyqe të këtij punimi ishin me theks të veçantë: roli i sistemit bankar ne zhvillimin
ekonomik të Kosovës dhe Politikat bankare për stabilitet financiar dhe zhvillim ekonomik.

Esenca e këtij punimi ka qenë analiza e gjendjes aktuale të Sistemit Bankar në Kosovë dhe
reformat që duhet ndërmarrë në përmisimin e gjendjes aktuale. Nga kjo analizë e bërë është
arritur si përfundim se shërbimet bankare sot në Kosovë shfrytëzohen mjaft mirë nga
bizneset private dhe klientura e gjerë. Mirëpo si rezultat i kësaj teme ka qenë edhe
krahasimi i sistemit bankar në periudhen para lufte dhe pas lufte.

Si përfundim që është arritur nga ky punim themi se Sistemi Bankar në Kosovë për çdo ditë
e më shumë po zhvillohet dhe gradualisht po bëhet gjenerator i zhvillimit ekonomik të
bizneseve të vogla dhe korporatave në vendin tonë.
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8. APPENDIX
Pyetje

Qarko një përgjigjie

1.A i kryeni të gjitha shërbimet dhe
transaksionet përmes bankës?

a) Po

2. A keni xhirollogari të hapur në ndonjë
bankë që operon në vendin tonë?

a) Po

3. Sa shpesh e vizitoni apo kryeni
shërbime në bankë?

a) Çdo ditë

b) Jo

b) Jo

b) 1 herë në javë
c) 2 herë në javë
d) 1 herë në muaj
e) 2 -3 herë në muaj

4. Që sa kohë keni keni filluar ti kryeni
shërbimet në bankë?

a) Më shumë se 4 vite
b) Më pak se 2 vite
c) Afër 1 viti më parë

5. A jeni të kënaqur me shërbimet e
ofruara nga banka?

a) Po

6. Për çfarë arsye i shfrytëzoni shërbimet
e bankës?

a) Për transaksione

b) Jo

b) Për kredi
c) Për depozita

7. A mendoni se produktet e bankës i
plotësojnë të gjitha nevojat tuaja
bankare?
8. A janë punonjësit e bankës
bashkëpunuese dhe a janë të dobishëm në
dhënien e informacionit për shërbimet e
bankës?

a) Po

9.A do vazhdoni edhe në vitet e ardhshme
ti kryeni shërbimet në bankë?

a) Po

10.A do t’ua rekomandoni edhe të tjerëve
që t’i kryejnë shërbimet perms bankës?

a) Po

b) Jo
a) Shumë
b) Pak
c) Aspak

b) Jo

b) Jo
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